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ABSTRAKTI
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut janë të patjetërsushme dhe qëndrojnë në
themel të të gjithë rendit juridik dhe garantohen me akte të ndryshme ndërkombëtare dhe
me aktet më të larta juridike vendore. Ky punim analizon se kur këto të drejta,
përjashtimisht, me qëllim që të mbrohet interesi publik ose për mbrojtjen e të drejtave të
të tjerëve, mund të kufizohen. Më pas cili është karakteri procedural i këtyre masave dhe
cila është baza ligjore për caktimin e masës së paraburgimit si masë më e rëndë për
sigurimin e prezencës së të pandehurit në procedurë penale. Në këtë punim do t’i jepet
edhe një vështrim krahasues i masave për sigurimin e prezencës së të pandehurit në
procedurë penale me legjislacionet e disa vendeve në rajon, siç janë Shqipëria, Bosna e
Hercegovina, Kroacia dhe Maqedonia.

Fjalë kyqe: të drejtat e njeriut, kufizimi i të drejtave të njeriut, paraburgimi, baza ligjore.

ABSTRACT
Rights and fundamental freedoms are unchanged and are dhe bases for legal and
guaranteed by various internacional acts and higher local acts. This paper analyzes when
these rights, exclusivel, are in order to protect the public interest or for the protection of
dhe rights of others, may be limited. How is procedure of Measures and what is dhe
legal Basis for determining dhe Measure of the most serious detention to insure dhe
presence of the defendant in Ciminal Proceedings. In this paper will be given a
comperative overview of measures to ensure dhe presence of dhe defendant in criminal
procedure legislacion of dhe some countries in the region, souch as Albania. Bosnia and
Hercegovina, Croatia and Macedonia.

Main words : human rights, restriction of dhe human rights, detention, legal basis.
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I. HYRJE

Në bazë të kushtetutës së Republikës së Kosovës1, të drejtat dhe liritë themelore të
njeriut janë të patjetërsueshme dhe qëndrojnë në themel të të gjithë rendit juridik2. Por,
përjashtimisht, me qëllim që të mbrohet interesi publik ose për mbrojtjen e të drejtave të
të therëve, këto të drejta mund të kufizohen dhe atë vetëm me ligj. Në fakt me kryerjen e
një vepre penale, organet proceduese për të vërtetuar një gjendje të caktuar faktike dhe
për të vërtetuar faktet relevante juridike, janë të obliguar të procedojn një numër të
caktuar të subjekteve dhe palëve procedurale, e ndër to edhe të dyshuarin. Andaj, me
qëllim që të zhvillohet me sukses procedura penale, është e nevojshme të sigurohet
prezenca e disa personave të caktuar. Prezenca e tyre në procedurë panale arrihet me
përshkrimin e detyrimit të përgjigjes të ftesës së organit të procedurës penale. Për të
siguruar pezencën e e të pandehurit në procedurë penale egzistojn masat të cilat përpos që
kanë qëllim t’a parandalojn veprimtarin e mëtejshme kriminale të atij që ka kryer vepër
penale kanë për qëllim edhe të pengojnë shmangien e tij nga procedimi i mëtejm. Nga të
sipërshënuarat mund të japim edhe një nocion të këtyre masave “të cilat janë veprime
procedurale që heqin ose kufizojnë liritë dhe të drejtat e personit ndaj të cilit zhvillohet
procedura penale”3.
Masat për sigurimin e precencës së të pandehurit, nuk janë sanksione penale. Me
këto masa bëhet përpjekje për zhvillim të suksesshëm të procedurës penale, por edhe
arritjen e qëllimeve të tjera siç janë: ndalimi i kryersve të veprave penale dhe sjellja e tyre
para drejtësis, zhvillimi pa penges i procedurës penale dhe ndërrmarrja e veprimeve
procedurale penale, ekzekutimi i sanksionit penalo – juridik të shqiptuar, pengimi i
akteve të reja kriminale, sigurimi i materialit argumentues apo siguria e njerëzve. Këto
masa i kufizojnë liritë dhe të drejtat e njeriut para se të përfundohet procedura penale e
formës së prerë. Kushtet për zbatimin e masave të lartcekura janë të rregulluara me ligj
dhe zbatimi i tyre bëhet nga organet kompetente 4.
1

Kushtetuta e Republikës së Kosovës e miratuar në vitin 2008
Neni 21 i Kushtetutës i cili i referohet parimeve themelore të të drejtave dhe lirive të njeriut si dhe neni 29
i cili i referohet të drejtës për liri dhe siguri.
3
Halim Islami&Artan Hoxha&Ilir Panda, Procedura penale, Tiranë 2011, fq. 301
4
E drejta e procedures penale, pjesa e pëgjithshme, dr, Azem Hajdari, Prishtinë, 2013
2
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Masat e sipërshenuara mund të ndahan në dy grupe5: masat për sigurimin e pranisë të
pandehurit dhe pengimin e kryerjes së veprës penale si parakusht për zhvillimin e
suksesshëm të procedurës penale (masat e drejtuara ndaj të pandehurit) dhe masat për
sigurimin e gjësendeve të nevojshme për zhvillimin e suksesshëm të procedurës penale6

5

E drejta e procedurës penale, Dr. Ejup Sahiti, Prishtinë 2005, fq.113
Këto masa shërbejn për sigurimin e provave materiale dhe interesave pasurore siç janë: kontrolli i banesës
dhe personit, masat e fhsehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit, sekuestrimi i përkohshëm i sendeve,
veprimi me sende të dyshimta
6
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II. MASAT PËR SIGURIMIN E PRANISË SË TË
PANDEHURIT NË PROCEDURË PENALE

1.0 LLOJI I MASAVE DHE QËLLIMI I TYRE

Që zhvillimi i procedurës penale të ketë rrjedhë normale dhe aq sa është e
mundur, të procedohet në përputhje me afatet e caktuara të parapara në Kodin e
Procedurës Penale është paraparë mundësia e marrjes së disa masave.
Masat janë mjete me të cilat sigurohet prezenca e të pandehurit në procedurën
penale. Masat e tilla sjellin deri te heqja apo kufizimi i disa lirive dhe të drejtave të
personit ndaj të cilit zhvillohet procedura penale. Ato kanë për qëllim të mundësojnë
zhvillimin normal të procedurës penale por edhe të parandalojnë veprimtarinë e mëtejme
kriminale të personit që ka kryer veprën penale, të pengojë shmangien e tij nga
procedura, përpjekjet e tij për të fshehur apo zhdukur provat si dhe të garantojë shlyerjen
e detyrimeve që rrjedhin nga vepra penale 7.

Këto masa kanë tri qëllime kryesore :
➢ Sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurë
➢ Pengimin e rikryerjes së veprës penale dhe
➢ Sigurimin e zhvillimit të suksesshëm të procedurës penale 8.

Me rastin e zbatimit të ndonjërës nga masat për sigurimin e pranis së të pandehurit,
gjykata detyrohet t’i marrë parasysh kushtet e përcaktuara për masat konkrete dhe duhet
të sigurohet që të mos zbatoj masë më të rënd, kur për arritjen e qëllimit mjafton zbatimi i
masës më të butë ( Parimi i Proporcionalitetit). Masa do të hiqet posa të kenë pushuar

7
8

E drejta e procedures penale, pjesa e pëgjithshme, dr, Azem Hajdari, Prishtinë, 2013
http://www.scribd.com/doc/25317763/E-Drejta-e-Peocedures-Penale
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arsyet për të cilat është caktuar, respektivisht do të zëvendësohet me masë më të butë kur
për të krijohen kushtet.

Para se të caktohen masat për sigurimin e të pandehurit kërkohet që të egzistojnë :
➢ Rreziku i cili arsyeton zbatimin e masave dhe
➢ Dyshimi i bazuar se personi i caktuar ka kryer veprën penale që ndiqet sipas
detyrës zyrtare9.

Masat të cilat mund të përdoren për të siguruar praninë e të pandehurit, për pengimin
e rikryerjes së veprës penale dhe për zbatimin e suksesshëm të procedurës penale janë :
➢ Thirrja
➢ Urdhërarresi
➢ Premtimi i të pandehurit se nuk do ta braktisë vendqëndrimin
➢ Ndalimi për t’iu ofruar personit apo vendit të caktuar
➢ Paraqitja në stacionin policor
➢ Dorëzania
➢ Arresti shtëpiak
➢ Diversioni10 dhe
➢ Paraburgimi 11 .
Në KPPK theksohet në mënyrë taksative shkalla e cila fillon me masën më të butë –
thirrjen, kurse përfundon me masën më të rëndë – paraburgimin (si masa më e rëndë e
cila mund të aplikohet vëtëm atëherë kur vertetohet se me masat e tjera më të buta nuk
mund të arrihet ndonje nga qëllimet). Thirrja, urdhërarresti, premtimi i të pandehurit se
nuk do ta braktis vendqëndrimin, paraqitja në stacion policor dhe dorëzania kanë për
qëllim të vetëm sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedur. Sigurimi i pranisë së të
9

Udhezues për Kodin e Pocedurës Penale dhe Kodi i Procedurës Penale, 2013, fq. 23
Diversioni si masë për sigurimin e prezencës të pandehurit në procedurë penale, nuk ka qenë e paraparë
si masë sipas Kodit të procedurës Penale të vitit 2004
11
Këto masa janë të parapara në nenin 173 par 1 të KPPK-së, viti 2013 (Kodi i Procedurës Penale, nr.04/L
– 123)
10
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pandeurit në procedur penale është kusht për zbatimin e sukseshëm të procedurës ngase i
pandehuri nuk mund të gjykohet në mungesë. Këto masa urdhërohen kur nuk ekziston
rreziku se i pandehuri do të pengojë zhvillimin e sukseshëm të procedurës penale duke
ndikuar në dëshmitar, bashkpuntorë apo duke asgjësuara fshehur provat dhe kur nuk
ekziston rrezik se ai do të përsëris apo tentojë të përfundojë veprën e tentuar penale12.

Me rastin e vendosjes për zbatimin e masave të cekura duhet të rrepektohen kërkesat
të cilat rezultojnë nga e drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut13.

Para ngritjes së aktakuzës vendimet lidhur me këto masa i merr gjyqtari i procedurës
paraprake14, kurse pas ngritjes së aktakuzës vendimet i merr kryetari i trupit gjykues,
përveç nëse parashihet ndryshe në Kodin e Procedurës Penale 15.

12

http://www.scribd.com/doc/25317763/E-Drejta-e-Peocedures-Penale
http://www.slideshare.net/NasufGrmizaj/e-drejta-e-procedures-penale
14
Neni 23 i KPPK-së.
15
Udhëzuesi për Kodin e procedurës Penale të Kosovës, 2013, fq.28
13
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III. THIRRJA GJJYQËSORE

Thirrja 16 është masë themelore dhe më e butë nëpërmjet së cilës sigurohet
prezenca e të pandehurit në procedurë penale. Thirrjen të pandehurit ia dërgon gjykata në
pajtim me Kapitullin XXVII, të kodit të procedurës penale. Ajo dërgohet me një letër të
mbyllur e cila si rregull përmban :
➢ Emrin dhe adresën e gjykatës e cila e dërgon thirrjen
➢ Emrin dhe mbiemrin e të pandehurit
➢ Përcaktimin e veprës penale për të cilën akuzohet
➢ Vendin, ditën, orën kur duhet të paraqitet i pandehuri
➢ Njoftimin se thirret në cilësi të të pandehurit
➢ Paralajmrimin se në rast të mosparaqitjes do të lëshohet urdherarrest dhe
do të sillet në gjykatë me forcë
➢ Vulën zyrtare dhe emrin e gjyqtarit i cili e lëshon thirrjen

Kur thirrja dërgohet për herë të parë, ai në thirrje duhet të udhëzohet për të drejtat
e tij për të angazhuar mbrojtës dhe se mbrojtësi i tij mund të jetë prezent gjatë marrjes së
tij në pyetje17. Në rast se i pandehuri nuk mund t’i përgjigjet ftesës për arsye të ndryshme
shëndetsore atëher ai mund të pyetet në vendin ku gjendet. Është detyrë e të pandehurit
që për gjdo ndryshim të adresës apo për qëllimin e ndërrimit të vendqëndrimit, menjëherë
të informoj gjykatën18.

16

Neni 174 i KPPK-së
Kodi i Procedurës Penale, nr.04/L – 123, 2013, fq.....
18
http://ebookbrowsee.net/e-drejta-e-procedures-penale-pdf-d356744006
17
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IV. URDHËRARRESTI
Urdhërarresti19 është masë për të suguruar prezencën e të pandehurit në procedurë
penale, të cilën me kërkes të prokurorit të shtetit apo ex officio e lëshon gjyqëtari i
procedurës paraprake.
Urdhërarresti mund të lshohet edhe me kërkesë të policisë kur ekziston dyshimi i
bazuar se i pandehuri që ka kryer vepër penale mund të ikë, ti fshehë apo asgjesoj provat,
ndikoj në dëshmitarë, etj.
Urdhërarrestin e lëshon gjyqtari i procedurës paraprake ose kryetari i trupit
gjykues. Urdhërarresti lëshohet sipas detyrës zyrtare me kërkesë të prokurorit të shtetit,
ose në rrethana të ngutshme me kërkesë të policisë20.

Arsyet e urdhërarrestit janë :
➢ Nëse ekzistojnë kushtet për përcaktimin e paraburgimit (neni 187, par.1 )
➢ Kur i pandehuri i cili është ftuar me rregull nuk paraqitet dhe nuk e arsyeton
mungesen e tij
➢ Për arsye se thirrja nuk ka mundur t’i dërgohet sipas rregullit, kurse nga rrethanat
rezulton qartë se i pandehuri i shmanget pranimit të thirrjes.

Në rastet e përmendura, lëshimi i urdhërarrestit është fakultativ. Lëshimi i
detyrueshëm i urdhërarrestit është paraparë në rastet kur i pandehuri ftohet me thirrje të
rregullt në shqyrtimin gjyqësor, kurse në shqyrtimin gjyqësor nuk vjen, as nuk e arsyeton
mosarrdhjen e tij. Nëse i pandehuri e arsyeton mosardhjen e tij para se të arrestohet,
kryetari i trupit gjykues e pezullon urdhërarrestin.

Urdhërarresti lëshohet me shkrim dhe përmban :

19
20

Neni 175 i KPPK-së.
http://ebookbrowsee.net/e-drejta-e-procedures-penale-pdf-d356744006
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➢ Emrin dhe mbiemrin e të pandehurit dhe të dhëna tjera personale të njohura për
gjyqtarin
➢ Përcaktimin e veprës penale për të cilën ngarkohet duke i’u referuar dispozitës
përkatëse të KPK
➢ Bazën mbi të cilën lëshohet urdhëri
➢ Vulën zyrtare dhe
➢ Nënshkrimin e gjyqtarit që lëshon urdhërarrestin .

Nëse nuk përcaktohet ndryshe në urdhërarrest, urdhërarresti skadon në mesnatën e
ditës së treqind e gjashtëdhjetë e pestë (365) nga dita e lëshimit. Urdhërarresti
ekzekutohet nga policia21.

Me rastin e arrestimit e arrestimit personi duhet të informohet për arsyet e
arrestimit në gjuhën të cilën e kupton si dhe për të drejtat që i takojnë :
➢ Të heshtë dhe të mos përgjigjet në asnjë pyetje, perveç dhënies së informatave
mbi identitetin e tij
➢ T’i sigurohet përkthim falas nëse nuk e kupton ose nuk e flet gjuhën e policit
➢ Të shfrytëzojë ndihmën e mbrojtësit dhe t’i caktohet mbrojtës nëse nuk ka
mundësi të paguajë për ndihmë juridike
➢ Për arrestimin e tij të lajmrojë ose të kërkojë nga policia të lajmrojë anëtarin e
familjes ose ndonje person tjetër sipas zgjidhjes së tij dhe
➢ Të ketë kontroll për trajtim mjekësor, duke përfshirë edhe trajtimin psikiatrik.

Nëse personi i arrestuar është shtetas i huaj, ai ka të drejtë të njoftojë ose të kërkojë
të njoftohet dhe të komunikojë gojarisht apo me shkrim me ambasadën, zyrën ndërlidhëse
apo me misionin diplomatik të shtetit, shtetas i të cilit është ai, ose me përfaqsuesit e
organizatës kompetente ndërkombëtare kur ai është refugjat ose është nën mbrojtjen e
ndonjë organizate ndërkombëtare22.
21
22

Neni 175 par 3 i KPPK-së.
Neni 167 par 2 i KPPK-së.
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Një temë shumë me interes është edhe çështja e dallimit apo të natyrës së masës
së arrestit policor dhe ndalimit. Në fakt, të dyja këto masa kanë karakter të privimit të
lirisë së një personi (kufizimi faktik i lirisë) dhe në shikim të parë duken si masa të
sigurimit personal, sepse nëpërmjet tyre realizohet kapja e të dyshuarit dhe izolimi i tij.
Me fjalën “ arrestim” do të thotë akti i kapjes së një personi me pretendimin e kryerjes së
një vepre penale ose me urdhër të një autoritetit 23. Ndërsa “ndalimi” përfshin kohen e
kufizimit të lirisë së personit të arrestuar prej momentit të arrestimit të tij deri te lëshimi i
tij në liri ose caktimin e paraburgimit me aktvendim të gjyqtarit të procedurës paraprake,
por kjo kohë nuk mund të jetë më shumë se 48 orë24.

“Arrestimi përfshin momentin e kufizimit të lirisë së personit”, E drejta e procedurës penale, Dr. Ejup
Sahiti, 2005, fq.118
24
Po aty fq 118-119
23
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V. PREMTIMI I TË PANDEHURIT SE NUK DO TA
BRAKTISË VENDQENDRIMIN

Përmes dhënies së premtimit të të pandehurit se nuk do ta braktisë
vendqendrimin25, bëhet kufizimi i lirisë së qarkullimit pa heqje të lirisë26.

Këtë masë gjykata mund ta zbatojë atëherë kur :
➢ ekziston dyshim i bazuar se ai ka kryer vepër penale që ndiqet sipas detyrës
zyrtare
➢ ka arsye për dyshim se i pandehuri mund te fshihet, të shkojë në vend të panjohur
ose të largohet nga Kosova27.

Me caktimin e kësaj mase, i pandehuri jep premtimin se nuk do të fshihet ose
largohet nga vendqëndrimi pa lejen e dhënë më parë nga gjykata dhe premtimi i bërës
shënohet në proceverbal. Me rastin e dhënies së premtimit, i pandehuri paralajmrohet se
kundër tij mund të caktohet paraburgimi nëse nuk e respekton premtimin. Gjithashtu
gjykata mund të vendosë që të pandehurit t’i konfiskohet përkohsisht pasaporta. Ndërsa
ankesa kundër aktvendimit për konfiskimin e dokumentit të udhëtimit nuk e pezullon
ekzekutimin e aktvendimit28.

25

Neni 177 i KPPK-së.
E drejta e procedures penale, pjesa e pëgjithshme, dr, Azem Hajdari, Prishtinë, 2013
27
Neni 176 par 1 të KPPK-së.
26

28

E drejta e procedures penale, pjesa e pëgjithshme, dr, Azem Hajdari, Prishtinë, 2013
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VI. NDALIMI PËR T’IU AFRUAR VENDIT APO PERSONIT
TË CAKTUAR
Me anë të kësaj mase personit të caktuar i ndalohet shkuarja në një apo më shumë
vende të caktuara, si dhe shoqërimi me një apo disa njerëz të caktuar. Kjo masë
shqiptohet ndaj personave që dyshohet se kryejnë vepra penale në më shumë vende dhe
që ato i kryejnë në bashkpunim.
Gjykata mund t’ia ndalojë të pandehurit që t’i ofrohet vendit apo personit të
caktuar29 nën kushtet si vijon :
➢ Ekziston dyshimi i bazuar se i pandehuri ka kryer veprën penale
➢ Ekziston rreziku se i pandehuri do të asgjësojë, fshehë, ndryshojë ose falsifkojë
provat e veptrës penale
➢ Kur rrethanat tregojnë se ai do të pengojë rrjedhën e procedurës penale duke
ndikuar në dëshmitarë, të dëmtuarin apo në pjesmarrës tjerë pas kryerjes së veprës
penale, në përfundim të veprës penale të tentuar ose në kryerjen e veprës penale
për të cilën është kanosur.

Këtë masë e shqipton gjykata me aktvendim, pjesë e të cilit përveç tjerash duhet të
jetë arsyetimi për shqiptimin e masës së tillë. Me rastin e shqiptimit të kësaj mase,
gjykata gjithsesi duhet të përcaktojë largësinë përkatëse nga vendi i caktuar ose nga
personi, të cilit i pandehuri duhet ta rrespektoja rrespektojë dhe nuk duhet ta kalojë me
qëllim.
Nëse i pandehuri vepron në kundërshtim me kushtet e vëna të kësaj mase, gjykata
kundër tij do të caktojë paraburgim. Për pasojat e mosbindjes i pandehuri njoftohet me
kohë. Nërsa nëse personi i mbrojtur me këtë masë qëllimisht cenon distancën të cilën i
pandehuri detyrohet ta rrespektojë, gjykata mund të dënojë personi e mbrojtur me gjobë
29

Neni 177 i KPPK-së.
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siç parashihet në nenin 444 të KPPK-së. Për kohëzgjatjen, vazhdimin apo pezullimin e
kësaj mase rrjedhimisht zbatohen vendimet ligjore mbi paraburgimin gjyqësor30.

30

E drejta e procedures penale, pjesa e pëgjithshme, dr, Azem Hajdari, Prishtinë, 2013
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VII. PARAQITJA NË STACIONIN POLICOR

Gjykata mund të urdhërojë që i pandehuri të paraqitet herë pas here në kohë të
caktuar në stacionin policor 31 , në rajonin ku i pandehuri e ka vendbanimin apo
vendqëndrimin ose në vendin ku i pandehuri është ndodhur në momentin e urdhërit.

Qëllimi i kësaj mase është që përmes paraqitjes në stacion policor, i pandehuri të
argumentojë prezencën në vendbanimin apo vendqëndrimin e tij.

Gjykata do të zbatojë këtë masë kur :
➢ Ekziston dyshim i bazuar se i pandehuri ka kryer veprën penale, dhe
➢ Kur ka arsye për të dyshuar se i pandeuri do të fshihet, do të shkojë në
vend të panjohur ose do të largohet nga Kosova32.

Gjykata për vendimin e kësaj mase, vendos me aktvendim, i cili përveq tjerash
përmban edhe informatat që përcaktojnë përmbushjen e kushteve të lartcekura dhe
nevojën për zbatimin e masës së tillë. Aktvendimi i dorëzohet të pandehurit dhe kopja i
dorëzohet stacionit policor përkatës në territorin e së cilës duhet të zbatohet masa. Në rast
se shikilen kushtet e caktuara e vendosura, gjykata mund të caktojë paraburgim. Për këtë
dhe pasojat tjera gjykata e njofton me kohë të pandehurin. Për kohëzgjatjen, vazhdimin
dhe pezullimin e kësaj mase rrjedhimisht zbatohet vendimi i gjykatës për paraburgim.
Krahas kësaj mase, gjykata me aktvendim mund të konfiskoj përkohësisht pasaportën e të
pandehurit. Në rast ankese kundër aktvendimit për konfiskimin e përkohshëm të
dokumentit të udhëtimit, nuk pezullohet ekzekutimi i aktvendimit.

31
32

Neni 178 i KPPK-së.
Neni 178 par 1, nënparagrafi 1 dhe 2 të KPPK-së.
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VIII. DORËZANIA
Kjo masë konsiston në deponimin e shumës së caktuar të parave nga i pandehuri apo
nga ndonjë person tjetër në emër të tij, për të zëvendësuar paraburgimin33. Gjykata mund
të urdhërojë që i pandehuri të mbrohet në liri me dorëzani ose të lirohet nga paraburgimi
me dorëzani kur :
➢ Ekziston dyshimi i bazuar se i pandehuri ka kryer vepër penale
➢ ekziston dyshimi që i pandehuri mund të ikë ( kur kjo ështe baza e vetme për
paraburgim)
➢ Nuk dyshohet për veper penale të dënueshme më të paktën 5 vjet
➢ Ekziston rreziku se i pandehuri mund ta përsëris veprën penale, ta përfundoj atë,
ose të kryej veprën për të cilën është kanosur
➢ Premton se nuk do të fshihet ose pa leje nuk do t’a braktisë vendqëndrimin e tij
dhe
➢ Premton se nuk do ta përsërisë veprën penale, të vazhdojë atë ose ta kryej veprën
penale për të cilën është kanosur34.

8.1. Aktvendimi mbi dorëzaninë
Kjo masë vendoset nga gjykata me aktvendim, i cili përmban edhe arsyetimin për
shqiptimin e kësaj mase , ndërsa para ngritjes së aktakuzës atvendimin e merr gjyqtari i
procedurës paraprake, kurse pas ngritjes së aktakuzës nga gjyqtari i vetëm gjykues apo
nga kryetari i trupit gjykues.

33
34

E drejta e procedures penale, pjesa e pëgjithshme, dr, Azem Hajdari, Prishtinë, 2013
Neni 179 par 1, nënparagrafet 1.1 deri 1.3 të KPPK-së.
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Aktvendimi me te cilin dorëzania pranohet dhe aktvendimi me të cilin ajo
anulohet merret pas dëgjimit të mendimit të prokurorit të shtetit, nëse vepra ndiqet sipas
detyrës zyrtare, dhe mendimit të të pandehurit ose mbrojtësit.
Personit që i nënshtrohet aktvendimit me dorëzani i konfiskohet përkohësisht
dokumenti i udhetimit, mirëpo ka edhe përjashtime në rastet kur gjykata ka arsye bindëse
për të mos konfiskuar dokumentin e udhetimit.

8.2. Përmbajtja e dorëzanisë
Shuma e parave të cilat deponohen në emër të dorëzanisë caktohet në bazë të peshës
së veprës penale ( quaestio facti), rrethanave personale e familjare të të pandehurit dhe
gjendjes materiale të tij.
Dorëzania mund të jepet me para të gatshme, me letra me vlerë, sende të vlefshme
dhe me pasuri të tjera të luajtshme me vlerë të konsiderueshme të cilat lehtë mund të
shndërrohen në para dhe të ruhen .
Nëse i pandehuri përkundër premtinit të dhën, largohet atëherë gjykata do të marrë
aktvendim të posaçëm me të cilin caktohet që vlera e dhën si dorëzani të derdhet në
fondin për kompensimin e viktimave.

8.3. Heqja e dorëzanisë
Po qe se i pandehuri, përkundër premtimit të dhënë, nuk i përmbahet kushteve të
dorëzanisë, nuk i përgjigjet thirrjes së bërë me rregull dhe mungesën nuk e arsyeton, ose
gjat kohës që është në liri paraqiten arsye tjera ligjore për paraburgimin e tij, dorëzania
hiqet dhe i pandehuri paraburgoset, ndërsa shuma e dhënë si dorëzani me aktvendim
derdhet në buxhet .

- 20 -

Dorëzania hiqet kur procedura penale pushohet me aktvendim të formës së prerë
ose me aktgjykim të formës së prerë, dhe nëse i pandehuri dënohet me burgim, dorëzania
hiqet vetëm atëherë kur të ketë filluar ta vuaj dënimin.
Me heqjen e dorëzanisë, paratë e gatshme të depozituara, letrat me vlerë, sende me
vlerë dhe pasuri të luajtshme me vlerë kthehen, ndersa hipoteka hiqet.35

35

Neni 182, par 5 i KPPK-së.
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IX.ARRESTI SHTËPIAK
Arresti shtëpiak është masë për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurë
penale, e cila konsiston në vendosjen e detyrimit ndaj të pandehurit që ai mos të largohet
nga vendbanimi ose vendqëndrimi i tij, apo nga institucioni publik ku ai ndodhet për
trajtim dhe përkujdesje 36.
Gjykata mund të caktojë arrestin shtëpiak37 nëse :
➢ Ekziston dyshimi i bazuar se i pandehuri ka kryer vepër penale;
➢ Ekziston rreziku se ai do te fshihet, kur identiteti i tij nuk mund të
vertetohet ose kur ekzistojn rrethana të tjera që tregojnë se ekziston
rreziku i ikjes së tij;
➢ Ka arsye të besohet se i pandehui do të fshehë, asgjësojë ose ndryshojë
provat, do të ndikojë dëshmitare, të dëmtuarin, etj;
➢ Pesha e veprës, rrethanat e kryerjes, apo ndonje rrethanë tjeter tregojnë
rreziikun e përsëritjes së veprës penale, ta kryejë veprën e mbetur në
tentativë apo veprën për të cilën është kanosur se do ta kryej.

Caktimin e kësaj mase e bënë gjykata kompetente me atvendim të posaçëm
përmes së cilit përcakton plotësimin e kushteve dhe nevojën ligjore për zbatimin e
masës. Me shqiptimin e kësaj mase të pandehurit i kufizohet apo ndalohet kontakti me
persona me të cilët ai nuk bashkjeton dhe të cilët nuk janë të varur nga ai. Por përkundër
ndalesave, të pandehurit i janë bërë disa favore nga ligjvënësi , ku i është lënë mundësi
gjykatës që t’ia lejojë të pandehurit që për një kohë të caktuar, të largohet nga lokalet ku
mbahet ku mbahet në arrest shtëpiak, kur është e nevojshme për përmbushjen e disa e

36

E drejta e procedures penale, pjesa e pëgjithshme, dr, Azem Hajdari, Prishtinë, 2013

37

Neni 183, par 1, nënparagrafi 1.1 dhe 1.2 të KPPK-së.
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disa nevojave jetësore ose të kryejë punë që janë të domosdoshme për mbijetesë të tij dhe
familjes së tij38.
Me mbikqyrjen e kësaj mase është e ngarkuar gjykata drejtëpërdrejt

ose

nëpërmjetë ploicisë. Policia ka të drejtë që në gjdo kohë të verifikojë zbatimin e masës së
arrestit shtëpiak dhe rastësisht verifikon praninë e të pandehurit në vendin e mbajtjes së
arrestit shtëpiak. Krahas kësaj mase, me aktvendim mund të merret edhe pasaporta e të
pandehurit. Poashtu ligjvënsi ka paraparë mundësinë e caktimit të paraburgimit, nëse i
pandehuri pa leje shkel atvendimin mbi caktimit e arrestit shtëpiak39.
Përveq

nëse neni 183 parashih ndryshe, dispozitat e këtij Kodi mbi

paraburgimin përshtatshmërisht zbatohen lidhur me caktimin ,kohëzgjatjen, vazhdimin
dhe pushimin e masës. Pas ngritjes së aktakuzës, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i
trupit gjykues vendos në të gjitha rastet mbi vazhdimin e arrestit shtëpiak në bazë të
propozimit të arsyetuar të prokurorit të shtetit. Në lidhje me propozimin e prokurorit, në
afat prej 3 ditësh nga kalimi i afatit për aktvendimin e arrestit shtëpiak, duhet të njoftohet
i pandehuri ose mbrojtësi i tij ( nëse ka mbrojtës). Krahas kësaj përsonit të arrestuar
përkohësisht mund t’i konfiskohet dokumenti i udhëtimit 40.

38

E drejta e procedures penale, pjesa e pëgjithshme, dr, Azem Hajdari, Prishtinë, 2013
Neni 183 par 6 të KPPK-së.
40
Neni 183 par 7 të KPPK-së.
39
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X. DIVERSIONI

Diversioni është masë për sigurimin e pranisë së të pandehurin në procedurë
penale që konsiston në pezullimin e procedurës penale për një kohë të caktuar, me
mundësi të lirimit të pandehurit nga burgimi. Që të mund të propozohet kjo masë,
kërkohet që i pandehuri të ketë kryer vepër penale të leht, të dënueshme jo më shumë se
një vit burgim dhe që ai të mos ketë qenë i dënuar më parë për vepër penale41.

Kjo masë caktohet nga gjyqtari i procedurës paraprake kur :
➢ I pandehuri zotohet se do ta bëjë kompensimin e arsyeshëm ndaj viktimës së
veprës penale,
➢ Kur i pandehuri premton se do të lajmrohet rregullisht në stacionin më të afërt
policor, në kushtet e caktuara me urdhër,
➢ Kur i pandehuri zotohet se do të marr pjesë dhe do ta përfundojë këshillimin,
trajtimin psikologjik, arsimimin apo veprime tjera të cilat konsiderohen të
arsyeshme nga gjyqtari i procedurës paraprake42.

Kur i pandehuri vepron në pajtim me kushtet përcaktuara, procedura penale
kundër të pandehurit duhet të pushohet nga gjyqtari i procedurës paraprake, në të
kundërtën gjyqtari i procedurës paraprake e rifillon procedurën penale, e nëse është e
nevojshme, mund të lëshojë edhe urdhërarrestin43.

41

http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/04-L-123.pdf , faqe 275.
Neni 184 par 1, nënparagarfi 1.1 deri 1.3 të KPPK-së.
43
Neni 184 par 2 të KPPK-së.
42
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XI. PARABURGIMI
Për rregullimin juridik të procedurës penale para ligjvënësit shtrohen dy kërkesa
shumë të rëndësishme për shoqërinë dhe individin :

1. Kërkesa për efikasitet të procedurës penale dhe
2. Kërkesa për mbrojtje të të drejtave dhe lirive të njeriut44

Lidhur me institucionin e paraburgimit ka nocione të ndryshme : paraburgim,
masë siguruese, masë shtrënguese, arrest në burg, etj. Mirëpo përkundër emërtimeve që
përdoren, esenca e tij mbetet e njejtë, paraburgimi si institucion juridik gjithmonë është i
lidhur me kufizimin e dhunshëm të lirisë së të pandehurit.

Paraburgimi si masë është kufizim më i rëndë i lirisë së lëvizjes (njëra prej të
drejtave themelore të njeriut e garantuar me të drejtën e brendshme dhe atë
ndërkombëtare ), dhe si institut juridik më së shumti përkufizohet si :
➢ masë me të cilën sigurohet prezenca e të pandehurit në procedurë penale,
➢ masë që mundëson të arrihet efikasiteti i procedurës penale,
➢ masë me të cilën mbrohen qytetarët nga kryesit e veprave penale.

I paraburgosuri duhet të njoftohet për të drejtat që i takojnë gjatë kohëzgjatjes së
paraburgimit, e ato janë : e drejta për mbrojtës, përdorim të gjuhës, të drejtën e heshtjes,
të drejtën që menjëherë pas paraburgimit të njoftoj anëtarin e familjes apo personin tjetër
që zgjedh ai, të drejtën për kontroll mjeksor, etj 45. Paraburgimi është masë e dhunshme
procedurale me të cilën në mënyrë preventive kufizohet liria personale e të pandehurit,
kur ekziston dyshimi se ai do të keqpërdorë lirin e tij gjatë zhvillimit të procedurës
penale.

44
45

Neni 185 par 2 të KPPK-së.
Neni 185 par 5, nënparagrafi 5.1 – 5.2 të KPPK-së
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Paraburgimi caktohet kur ka dyshim të bazuar se një person ka kryer vepër
penale dhe nëse përmbushet njëri nga kushtet e mëposhtme:
1. Egziston rreziku se ai do të fshihet, kur identiteti i tij nuk mund të
vertetohet, ose kur ekzistojnë rrethana tjera që tregojnë se ekziston rreziku
i ikjes së tij.
2. Ka arsye për të besuar se ai do të asgjësojë, fshehë apo ndryshojë provat
veprës penale, apo ndikon në dëshmitar, në të dëmtuarin, etj.
3. Pesha e veprës, rrethanat në të cilat është kryer vepra, e shkaqe tjera të
cilat tregojnë se i pandehuri do ta përsërisë veprën penale, do ta kryej
veprën e tentuar penale, ose ta kryejë veprën për të cilën është kanosur ta
kryejë.
4. Masat e tjera për sigurimin e të pandehurit në procedurë panele, kanë qenë
të pamjaftushme për të siguruar prezencën e personit të tillë.
Paraburgimin e cakton gjyqtari i procvedurës paraprake me kërkesë të prokurorit
të shtetit pas seancës dëgjimore, ku është i pranishëm i paraburgosuri, prokurori i shtetit
dhe mbrojtësi.
Vendimi i gjyqtarit të procedurë paraprake duhet të jetë shprehje e argumenteve dhe
kundër argumenteve të cilat i kanë prezantuar palët në seancë të dëgjimit.
Paraburgimi caktohet me një atvendim me shkrim, i cili përfshin : emrin dhe mbiemrin e
personit i cili paraburgoset si dhe të dhëna tjera personale të tij të njohura për gjyqtarin,
kohën e arrestimit, kohën e sjelljes te gjyqtari, kohën e marrjes në pyetje për paraburgim,
vepren penale për të cilën akuzohet, bazën ligjore për paraburgim, njoftimin për të drejtën
në ankesë, dhe arsyetimin e fakteve vendimtare që kanë shkaktuar paraburgimin46.
Sipas aktvendimit të gjyqtarit të procedurës paraprake, i burgosuri mund të mbahet në
paraburgim më së shumti një muaj duke filluar nga dita e arrestimit të tij. Pas kësaj kohe
ai mund të mbahet në paraburgim vetëm me aktvendim të gjyqtarit të procedurës
paraprake, gjyqtarit të vetëm gjykues ose kryetarit të trupit gjykues, me të cilin
urdhërohet vazhdimi i paraburgimit. Maksimumi i përgjithshëm i paraburgimit është 18
muaj. Nëse aktakuza nuk ngritet para kalimit të këtyre afateve, i paraburgosuri lirohet.

46

Neni 187 -189, i KPPK-së
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I paraburgosuri ose mbrojtësi i tij në gjdo kohë , mund t’i ankohen gjyqtarit kompetent që
të vendosë mbi ligjshmërinë e paraburgimit. Gjyqtari kompetent është i detyruar që lidhur
me shqetësimet e ngritura të të pandehurit, të caktojë seancën e dëgjimit të palëve. Nëse
gjatë shikimit të parë vertetohet se :
1. Arsyet e lartcekura për paraburgim që nga vendimi i fundit përfundojnë së
ekzistuari për shkak ndryshimit të rrethanave ose zbulimit të fakteve të reja, ose
2. Kur paraburgimi (ndalimi) për ndonjë arsye tjetër është i paligjshëm.
Gjyqtari kompetent në seancë dëgjimore do të urdhërojë lirimin e menjëhershëm të të
paraburgosurve kur :
1. Pushojnë së ekzistuari arsyet e paraburgimit,
2. Ka kaluar afati i paraburgimit i urdhëruar nga gjykata,
3. Afati i paraburgimit i caktuar nga gjykata i kalon afatet e parapara,
4. Kur paraburgimi për ndonjë arsye tjeter është i paligjshëm.
Pas ndgritjes së aktakuzës deri në përfundimin e shqyrtimit gjyqësor, paraburgimi mund
te caktohet, vazhdohet ose hiqet vetëm me aktvendim të gjyqtarit të vetem gjykues ose
trupit gjykues në seancë 47.

11.1 Zbatimi i paraburgimit
Me zbatim të paraburgimit kuptohet regjimi që aplikohet ndaj të paraburgosurit gjatë
mbajtjes së tij në paraburgim. Ai duhet të trajtohet në mënyrë humane dhe duke e
mbrojtur shëndetin e tij fizik e psikik 48.
Me qëllim të zbatimit të ligjshëm dhe të drejtë të paraburgimit, institucioni i ndalimit
mledhë, përpunon, ruan dhe mirmbanë bazën e të dhënave për të paraburgosur. Në këtë
bazë mbahen të dhënat që i referohen :
➢ Identitetit dhe gjendjes personale të të paraburgosurit,
47
48

Neni 190, 191, 193 i KPPK-së
Po aty, Neni 194 par 1
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➢ Aktvendimin mbi caktimin e paraburgimit,
➢ Punës së kryer gjatë kohës së paraburgimit,
➢ Pranimin në institucionin e paraburgimit dhe kohëzgjatjen, vazhdimin apo heqjen
e paraburgimit dhe
➢ Sjelljes së të paraburgosurit dhe masave disiplinore të cilat eventualisht i janë
shqiptuar 49.

Gjatë vendosjes së të paraburgosurit në institucion duhet pasur parasysh faktin se nuk
mund të vendosen në të njejtën dhomë personat e gjinive të ndryshme, personat që kanë
marr pjesë në kryerjen e veprës penale të njejtë, personat që vuajn dënimin me personat e
paraburgosur, e as me personat që kanë përseritur veprën penale me personat e tjerë 50.
Gjatë mbajtjes së përsonit në paraburgim, përveq tjerash i takojnë edhe këto të drejta :
➢ Të mbajë dhe të shfrytëzojë sende për përdorim personal, mbajtje të higjenës,
paisje për dëgjimin e mediave publike, publikimeve, literaturë profesionale, etj,
➢ Pushimi i pandërprerë prej 8 orësh brenda 24 orëve dhe të paktën 2 orë në ditë
lëvizje në ambient të hapur,
➢ Të kryej punë të nevojshme për mbajtjen e rendit dhe pastërtisë lokale. Poashtu
atij mund t’i lejohet të punojë në veprmtari që i përgjigjen aftësive fizike dhe
mendore brenda mundësive dhe kushteve që i disponon institucioni,
➢ Pagesë për punën e kryer 51,
➢ Të vizitohet nga :
a) Farefisi i afërm - Vizitat e tilla lejohen nga gjyqtari kompetent dhe ato
zhvillohen nën mbikqyrjen e tij apo personit të caktuar nga ai,
b) Përfaqsuesit e ambasadës, zyrës së ndërlidhjes dhe misionit diplomatik
– Kur i paraburgosuri është shtetas i huaj. Në këto raste gjyqtari
kompetent vetëm informohet për vizitën. Vizitat e tilla bëhen pa
mbikqyrje,

49

Neni 196, i KPPK-së

50

Neni 197 , i KPPK- së
Neni 198 – 199 i KPPK-së

51
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c) Ombudspersoni i Koaovës ose zëvendësi i tij – Këtyre personaliteteve
u lejohet vizita pa paralajmrim paraprak apo mbikqyrjen e gjyqtarit
kompetent. Komunikimi midis Ombudspersonit dhe të paraburgosurit
vetëm mund të shikohet nga zyrtari i policisë por jo të dëgjohet.
d) Ata mund të korrespondojnë dhe të kenë kontakte të tjera me persona
jashtë institucioneve të paraburgimit – korrespondencat e tilla duhet të
jenë të njohura dhe të zhvillohen në dijeninë dhe nën mbikqyrjen e
gjyqtarit kompetent.52
Krahas të drejtave të lartcekura, me qëllim të sigurimit të mbarvajtjes në institucionin e
paraburgimit janë paraparë edhe masat disiplinore si mundësi për t’iu shqiptuar të
paraburgosurit problematik. Si masa disiplinore të cilat mund t’iu shqiptohen të
paraburgosurve ligjdhënësi ka paraparë dënimin disiplinorë dhe ndalimin ose kufizimin e
vizitave ose korrespodencës.
Këto masa shqiptohen atëherë kur vertetohet se i paraburgosuri i ka bërë këto shkelje :
➢ Sulm fizik ndaj të paraburgosurve të tjerë, punëtorve apo personave zyrtarë,
➢ Pranimin, prodhimin dhe prezantimin e sendeve për sulm ose arratisje,
➢ Prodhimin ose futjen e pijeve alkooloke e narkotikëve dhe shpërndatjen e tyre,
➢ Shkeljen e rregullave të mbrojtjes në punë, mbrojtjes nga zjarri, shpërthimet dhe
fatkeqësitë e tjera natyrore,
➢ Përsëritjen e shkeljeve të rendit shtëpiak të institucionit të paraburgimit,
➢ Shkaktimin e qëllimshëm të dëmit të madh material ose nga pakujdesia e rëndë,
ose
➢ Sjelljen fyese dhe të padenjtë
Duhet theksuar se kufizimi dhe ndalimi nuk mund të bëhet ndaj mbrojtësit, mjekut,
ombudspersonit të Kosovës, përfaqsuesit të ambasadës, etj.
Mbikqyrjen e trajtimit të të paraburgosurve duhet ta bëjë kryetari i gjykatës themelore
kompetente. Ai ose gjyqtari që e ka caktuar paraburgimin, në gjdo kohë mund të vizitojë
të paraburgosurin, të bisedojë me të dhe të pranojë ankesat e tij 53.

52
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Neni 200 , i KPPK-së
Neni 201, i KPPK-së
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XII.TRAJTIMI KRAHASUES I MASAVE TË SIGURIMIT
TË PRANISË SË TË PANDEHURIT NË PROCEDURË

Me qëllim që të bëhet nje pasqyrë sa më e qartë lidhur me masat e sigurimit të cilat
janë shumë të rëndësishme për procedurën penale, të cilave nuk ka mundur ti shmanget
asnjë sistem apo rend juridik, është e domosdoshme që të bëhet nje studim krahasimor
me qëllim që të nxirren ngjashmëritë dhe dallimet në aplikimin e masave për sigurimin e
pranisë së të pandehurit në procedur penale.

12.1 MASAT E DREJTUARA NDAJ TË PANDEHURIT NË
REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Masat për sigurin e pranisë së të pandehurit në procedur penale dhe për pengimin
e kryerjes së vepres janë të llojllojshme. Sikurse në vendin tonë, ashtu edhe në vendet
tjera parashihen masat për sigurimin e të pandehurit, ngase prezenca e tij luan rol kyq në
zhvillimin e suksesshëm të procedurës penale. Kodi i procedurë penale i Republikës së
Shqipërisë parasheh këto masa të cilat për dallim nga vendi jonë i ndan në dy grupe:
masa shtrenguese dhe masa ndaluese54.

Këto masa mund te caktohen nëse egziston dyshimi i arsyeshëm, i bazuar në prova;
masat nuk mund të zbatohen kur ka shkaqe të padënuara ose kur shuhet vepra penale.

Masat e sigurimit vendosen atëher kur :

54

Gentian Trenova, Interpretime Gjyqësore të K.PR.Penal, Tiranë, 2008, fq. 198
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➢ Ekzistojn shkaqe të rëndësishme që vënë në rrezik marrjen dhe vërtetsin e
provave
➢ Kur i pandehuri është larguar ose egziston dyshimi se mund të largohet
➢ Kur për shkak të faktit dhe personalitetit të të pandehurit ka rrezik që ai të kryej
krime të rënda ose të të njejtit lloj me atë për të cilin procedohet55.

Masat shtrënguese të cilat përdoren për sigurimin e pranisë së të pandehurit në
procedur penale janë :
➢ Ndalimi i daljes jashtë shtetit,
➢ Detyrimi për t’u paraqitur në policinë gjyqësore,
➢ Ndalimi dhe detyrimi për qëndrimin në një vend të caktuar ,
➢ Garancia pasurore.
➢ Arresti në shtëpi dhe arresti në burg,
➢ Shtrimi i përkohshëm në një spital psikiatrik56.

Ndërsa në kuadër të masave ndaluese janë :
➢ Pezullimi i ushtrimit të një detyre ose shërbmi publik, dhe
➢ Ndalimi i përkohshëm i ushtrimit të veprimtarive të caktuara profesionale ose
afariste 57.

Në caktimin e masave të sigurimit gjykata ka parasysh përshtatshmërinë e
secilës prej tyre me shkallën e nevojave të sigurimit që duhen marrë në rastin konkret.
Masat që caktohen duhet të jenë në raport me sanksionin që parashihet për veprën
konkrete duke pasur parasysh edhe vazhdimsinë, përsëritjen si dhe rrethanal lehtësuese –
rënduese të parapara në Kodin e Procedurës Penale të Republikës së Shqëpërisë.
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Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë, Tiranë, 2011
Gentian Trenova, libër i cituar fq.207
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Po aty ...
56
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Masat e sigurimit caktohen me kërkesën e prokurorit, i cili i paraqet gjykatës
arsyet ku bazohet kërkesa , ndërsa këto masa mund të revokohen kur mungojnë kushtet
dhe kriteret zbatimit të tyre.

Masat e sigurimit mund të shuhen :

a) Kur për të njejtin fakt dhe ndaj të njejtit person është vendosur pushimi i çështjes
ose është dhënë vendimi i pafajsisë
b) Kur dënimi i caktuar shpallet i shuar ose i pezulluar me kusht
c) Kur kohëzgjatja e paraburgimit të vuajtur është më e madhe se masa e dënimit të
caktuar

Shuarja e masave të sigurimit nuk pengon ushtrimin e të drejtave që ligji i njeh
gjykatës ose ndonje autoriteti tjetër në zbatimin e dënimeve plotësuese ose të masave
tjera ndaluese58.
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Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë, Tiranë, 2011
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12.2 MASAT E DREJTUARA NDAJ TË PANDEHURIT SIPAS
LEGJISLACIONIT TË REPUBLIKËS SË KROACISË
Sipas legjislacionit të procedurës penale të Kroacisë59, masat për sigurimin e
prezencës të pandehurit në procedurë penale janë pothuajse të njejta si në
legjislacionin Kosovar dhe ndër këto masa janë: thirrja gjyqësore (neni 95 i KPPKsë), Urdherarresti (neni 96 i KPPK-së), Dorëzania (neni 102 i KPPK-së), Paraburgimi
(neni 119 i KPPK-së). Ka disa karakteristika të veçanta, sepse janë të parapara edhe të
ashtuquajturat “masat siguruese” (neni 98 i KPPK-së), siq janë: ndalimi i braktisjes së
vendqendrimit, ndalimi për t’ju afruar personit apo vendit të caktuar, ndalimi i
mbajtjes së kontaktit me personin e caktuar,, ndalimi i ushtrimit të veprimtarisë së
caktuar, marrja e përkohshme e patent shoferit etj. Karakteristik tjetër e veçant është
se ata kanë një person të caktuar i quajtur me emrin “pritvorski nadzornik”
(mbikqyrësi i paraburgimit) i cili është një zyrtar policor i cili përkujdeset për
respektimin e të drejtave të të paraburgosurit prej momentit të ndalimit të tij dhe të
dërgimit në një qendër paraburgimi

60

. Sipas nenit 112 par 2 të KPPK-së,

paraburgimin (ndalimi) prej 48 orëve e autorizon prokurori i shtetit, ndërsa gjyqtari
hetues (ky shtet ende e ka emertimin gjyqtari hetues e jo gjyqtari i procedurës
paraprake siq është në kodin tonë të procedurës penale) brenda 48 orëve merr
vendimin mbi masën përkatëse, të cilën masë i pandehuri ka të drejt t’a atakoj
mbrenda 12 orëve drejtuar kolegjit penal 61 . Është interesant edhe te kohëzgjatja e
paraburgimit. Fillimisht paraburgimin e cakton gjyqtari hetues në afat prej një muaji.
Me propozim të prokurorit të shtetit mund t’a vazhdoj edhe për dy muaj, e nëse edhe
pas këtij afati kemi kërkes të serishme të prokurorit të shtetit, gjyqtari hetues e
vazhdon paraburgimin edhe për tre muaj62.
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Kodi i Procedurës Penale të Kroacisë, vitit 2009
Dr. Berislav Pavisic, Zakon o Kaznenom Postupku, botimi i dytë, Naklada, Zagreb, 2009, fq. 171
61
Ibis. fq.217
62
Ibis, fq. 221
60
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12.3 MASAT E DREJTUARA NDAJ TË PANDEHURIT SIPAS
LEGJISLACIONIT TË REPUBLIKË SË MAQEDONISË

Sipas legjislacionit të procedurës penale të Maqedonisë63 nga neni 144 deri në
nenin 180 të KPPM-së, janë të parapara këto masa për sigurimin e prezencës së
personave dhe për udhëheqjen pa pengesa të procedurës penale:

-Ftesa
-Masat e parandalimit64
-Dorëzania
-Arrestimi
-privimi nga liria
-Mbajtja
-Arresti shtëpiak
-paraburgimi

Nga përmbajtja e dispozitave ligjore të kodit përkatës maqedonas shihet se
dallimet në emertim (në krahasim me KPPK-në të Kosovës) por që kanë sinonime të
ndryshme për kah përmbajtja. Arrestimi në fakt i referohet urdhërarrestit (neni 157 i
KPPM-së) të cilin e lëshon gjykata nëse i pandehuri nuk i përgjigjet ftesës së rregullt.
Nërsa privimi nga liria( neni 158) në fakt i rferohet situatës kur personi kapet në
flagrancë duke kryer vepër penale dhe në fakt bëhet arrestimi i tij. Nërsa emërtimi i
masës “mbajtje” neni 159 i KPPM-së, i referohet në fakt ndalimit policor. Sa i përket
masës së paraburgimit e cakton gjyqtari i procedurës paraprake, me propozimin me
shkrim të paditësit të autorizuar (prokurorit) 65 në afatin prej 48 orëve nga sjellja e
propozimit. Sa i përket kohëzgjatjes dhe caktimit të paraburgimit, gjyqtari i procedurës

63

Ligji i procedurës penale i Maqedonisë, viti 2010,
Siç janë: ndalimi për lëshimin e vendabanimit, konfiskimi i përkohshëm i dokumentit, i patent shiferit,
ndalimi për vizitën e zonës së caktuar,, ndalimi për ndërmarrjen e aktiviteteve të caktuara
65
Neni 166 i KPPM-së
64
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paraprake fillimisht të pandehurit mund t’i caktoj paraburgim në kohëzgjatje prej 30
ditëve, pas propozimit të prokurorit heren e dytë në afat prej 60 ditëve ndërsa heren e
tretë në afat prej 90 ditëve. Kohëzgjatja maksimale e paraburgimit në fazën e hetimeve
mund të jetë 180 ditë66.

12.4 MASAT E DREJTUARA NDAJ TË PANDEHURIT SIPAS
LEGJISLACIONIT TË BOSNA E HERCEGOVINËS

Legjislacioni i procedurës penale të Bosnes dhe Hercegovines, pothuajse ka kaluar
nëpër rrugtimin e njejtë të legjislacionit Kosovar, ku në hartimin e tyre kanë marë pjesë
ekspert të huaj nga misionet ndërkombëtare të vendosura në këto shtete pas luftërave në
ish Jugosllavinë. Sipas Ligjit të procedurës penale të Bosnes e Hercegovines të vitit 2003,
masat për sigurimin e prezencës të pandehurit në procedurë penale janë:
-Ftesa (neni 124 i KPP të BeH)67
-Urdhërarresti (neni 125 i KPP të BeH)
-Ndalimi i braktisjes së vendbanimit (neni 126 i KPP të BeH);
-Dorëzania (neni 127 i KPP të BeH) si dhe
-Paraburgimi (neni 128 i KPP të BeH)

Ajo çka është karakteristike për paraburgimin është se pas propozimit të prokurorit
publik, të njëjtin e cakton gjyqtari i procedurës paraprake, brenda afatit prej 48 orëve nga
pranimi i propozimit. Pala e paknaqur me vendimin e gjyqtarit të procedurës paraprake,
ka të drejtë ankese drejtuar kolegjit penal në afatin prej 24 orëve (neni 134) 68 . Te
kohëzgjatja e paraburgimit, pasi që gjyqtari i procedurës paraprake e cakton për një muaj,
kolegji penal mund t’a zgjas paraburgimin edhe për dy muaj të tjerë dhe së fundi për
66

Neni 171 i KPPM-së.
Komentari i ligjit të procedurës penale të Bosnes e Hercegovinës, grup autoresh, Sarajevë, 2005
68
Komentari i Bosnes,, 2005, fq.431
67
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vepra penale të dënueshme mbi dhjetë vjetë, paraburgimin mund t’a zgjas edhe për tre
muaj, kolegji penal (pra gjithësejt 6 muaj)69.

69

Neni 135, komentari i Bosnes, 2005, fq.436-437
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XIII.PËRFUNDIMET
Masat si mjete me të cilat sigurohet prezenca e të pandehurit në procedurë penale,
sjellin deri te heqja apo kufizimi i disa lirive dhe të drejtave të personit ndaj të cilit
zhvillohet një procedurë penale. Paraburgimi si një ndër masat më të rënda, dallon nga
masat tjera si për kah përmbajtja ashtu edhe për kah qëllimi i aplikimit. Kështu sipas
përmbajtjes deri sa paraburgimi paraqet apo manifestohet me privimin e lirisë të të
pandehurit për një kohë të caktuar, te masat tjera, pasqyrohet me kufizimin e lirisë së
lëvizjes ose komunikimit.

Paraburgimi për kah qëllimi, dallon nga masat tjera, sepse përpos qëllimit të
përbashkët që të sigurohet prezenca e të pandehurit në procedurë penale, ka për qëllim
shtesë që i pandehuri të mos kryej vepër tjetër penale apo t’a përfundoj veprën e mbetur
në tentativë (pra ka edhe karakter preventiv).
Duke marrë parasysh karakterin shtrëngues të paraburgimit, për t’a siguruar
ligjshmërin dhe të pamundësoi arbitraritetin gjatë aplikimit të kësaj mase, ka shumë akte
ndërkombëtare të cilat i referohen kësaj qështje, e kështu edhe në nenin 5 par 4 të
Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, fletë për garancat dhe kushtet për caktimin
e paraburgimit (heqjes së lirisë), e të cilat parime më pas janë sanksionuar edhe në aktet
vendor si në kushtetutë dhe vetë Kodin e procedurës Penale.
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